**Bronnenopdracht oorzaak en gevolg van het modern imperialisme**

**Instructie**

De Industriële Revolutie leidde tot een veranderde houding van Europese landen ten aanzien van hun kolonie. Het belang van het delven van grondstoffen zoals olie en rubber nam in belang toe. Dit had gevolgen voor onder andere de bevolking in Afrika. In deze opdracht ga je van negen bronnen beoordelen of zij oorzaken of gevolgen zijn van het modern imperialisme en of zij directe of indirecte oorzaken dan wel gevolgen zijn. Dat doe je door per bron te bepalen of het een oorzaak of gevolg is van het modern imperialisme (verticale as) en per bron of het een directe of indirecte oorzaak/gevolg is op de horizontale as.

Voordat je begint met het beoordelen van de bronnen beantwoord je eerst vraag één. Deze wordt klassikaal besproken. Daarna maak je de envelop met kaartjes open en plaats je de cijfers van de bronnen in het kwadrant. Als je de cijfers hebt geplaatst, beantwoord je de vragen 2 t/m 6.

**Bron 3**

De Conferentie van Berlijn werd, op verzoek van Portugal, bijeengeroepen door de Duitse kanselier [Otto von Bismarck](https://historiek.net/otto-von-bismarck-kanselier-duitsland/67682/) (1815-1898). [Bismarck](https://historiek.net/otto-von-bismarck-kanselier-duitsland/67682/) wilde de koloniale macht van [Duitsland](https://historiek.net/geschiedenis-van-duitsland-2/) vergroten en hoopte ook dat Engeland en [Frankrijk](https://historiek.net/landen/frankrijk-geschiedenis/) onenigheid zouden krijgen over de verdeling van de gebieden in Afrika. In totaal waren er veertien Europese landen op de Conferentie van Berlijn aanwezig, en de Verenigde Staten. Opmerkelijk was dat geen enkel Afrikaanse staatshoofd een uitnodiging kreeg.

Op het moment dat de Conferentie van Berlijn begon, op 15 november 1884, stond 80 procent van Afrika onder het bestuur van lokale, inheemse machthebbers. De Europese mogendheden verdeelden Afrika op en na de Conferentie letterlijk door een liniaal op de kaart te leggen en grenzen te trekken. Hierdoor ontstonden er veertig landen.

*Van:* [*www.historiek.net*](http://www.historiek.net) *<geraadpleegd 2-4-2019>*

**Bron 2**

Op een dag dat mijn man in het oerwoud rubber was gaan tappen, kwam sentry (een bediende) Ikelonda naar mijn hut en vroeg mij me aan hem geven. Ik weigerde. Woedend vuurde hij zijn geweer op mij. Ik viel en Ikelonda dacht dat ik dood was. Om de koperen ring te nemen die ik om mijn enkel droeg hakte hij mijn rechtervoet af.

*Uit: D. van Reybroeck, Congo een geschiedenis (blz. 105)*

**Bron 1**

Dorpshoofd Isekifusa werd gedood terwijl hij in zijn hut was. Tegelijkertijd werden twee van zijn vrouwen gedood. Een kind werd in tweeën gekliefd. Van één vrouw werden de ingewanden uitghaald. (…) Voor ze (soldaten in dienst van Leopold II) Bolima (een dorp in Congo) verlieten lieten ze het deel van een lichaam achter, in stukjes gesneden en gemengd met banaan en maniok. De ingewanden van het kind werden rond hutten van het dorp opgehangen. De lichaamsdelen ervan werden op stokken gespiest.

*Uit: D. van Reybroeck, Congo een geschiedenis (blz. 104)*

**Bron 4**

In 1888 knutselde een Schotse veearts, John Boyd Dunlop, een uitvinding ineen die niet alleen het comfort van duizenden reizigers in Europa en Amerika zou verbeteren, maar ook het leven van miljoenen Congolezen zou bepalen, of zelfs beëindigen- de opblaasbare rubberen band. In een tijd dat nieuwe uitvindingen als de auto en de fiets zich nog steeds moesten behelpen met beslagen houten wielen, kwam de rubberen band als geroepen.

*Uit: D. van Reybroeck, Congo een geschiedenis (blz. 101)*

**Bron 6**

Op 1 mei 1883 ging de International, Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling van start. Koning Willem II woonde de feestelijkheden van de Expo op het Museumplein bij. Dat stond vol met weelderig aandoende paviljoens, kiosken en tenten. Het Rijksmuseum in aanbouw diende als achterwand voor deze bonte kennismaking met de wondere wereld van industrie (elektrisch licht, een telefoon om naar een concert verderop te luisteren), nijverheid en verre landen.

*Uit: 1883 Gapen naar een etalage van menschenvlees Trouw 3-4-2012*

**Bron 5:**



**Bron 7** Dagblad De Tijd noemde de ‘legerplaats van wilde stammen’ binnen de trekker van de Wereldtentoonstelling (van 1883 in Amsterdam) een trekker van jewelste. “Hier zijn namelijk de beroemde, echte Arowakken [een volk van indianen uit Suriname] en boschnegers rechtstreeks uit de binnenlanden van Suriname geïmporteerd, met een ethnografisch doel! Of de ethnographie bij die ettelage van menschenvlees veel voordeel zal hebben, valt ernstig te betwijfelen, maar als kermisaardigheid is het de moeite waard er een kwartje aan te verkijken.”

*Uit: 1883 Gapen naar een etalage van menschenvlees Trouw 3-4-2012*

**Bron 9**

Bij de uitnodiging voor deze conferentie heeft de keizerlijke regering zich laten leiden door de overtuiging dat alle uitgenodigde regeringen dezelfde wens hebben, namelijk dat de inheemse bevolking van Afrika zich kan aansluiten bij de beschaving. Dat kan door de binnenlanden van dit continent te openen voor de handel, door de bevolking opleidingsmogelijkheden te bieden, door missies en ondernemingen aan te moedigen de noodzakelijke kennis te verspreiden. En door aan te dringen op het uitbannen van de slavernij, vooral van de slavenhandel. (…) Het feit dat alle beschaafde naties veel belangstelling tonen voor de materiële ontwikkeling van Afrika, garandeert dat zij zullen samenwerken bij de opgave de handelsbetrekkingen met dit deel van de wereld te regelen.

Deel uit een toespraak van de Duitse Rijkskanselier Otto von Bismarck tijdens de Conferentie van Berlijn (1884-1885)

**Bron 8**

Met toestemming van [de Beligsche koning) Leopold II stichtte [Albert Thys was de adjudant van Leopold II] Thys de ‘Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie’. Doel van de kersverse holding was de bouw van een spoorweglijn die de twee plaatsen moest verbinden. De eerste houweelslag van de spoorlijn werd in maart 1890 gegeven. Mede door het bergachtig reliëf en de talrijke natuurlijke hindernissen vorderde de aanleg ervan echter uiterst moeizaam. Daarnaast was het dodentol aanzienlijk. Volgens een schatting verloren tijdens de werkzaamheden bijna tweeduizend arbeiders het leven.

*Van: www.historiek.net <geraadpleegd 3-4-2019>*

**Kwadrant Modern imperialisme - opdrachtenblad**

1. Geef, voordat jullie beginnen met het leggen van de bronkaartjes, een definitie van het modern imperialisme.

Leg de bronkaartjes in het kwadrant. Doe dit door per bron te bepalen of dit een oorzaak of een gevolg is (de verticale as) en of dit een directe of indirecte oorzaak/gevolg is van het modern imperialisme (horizontale as).

Als jullie de cijfers van de bronnen in het kwadrant hebben gezet, beantwoorden jullie de volgende opdrachten en vragen.

2. Leg per bron uit waarom jullie hebben gekozen voor oorzaak/gevolg en direct/indirect.

Bron 1:

Bron 2:

Bron 3:

Bron 4:

Bron 5:

Bron 6:

Bron 7:

Bron 8:

Bron 9:

3. Bekijk de oorzaken in jullie kwadrant. Met welke argumenten werd het modern imperialisme gerechtvaardigd?

4. Bekijk de gevolgen in jullie kwadrant. Noem een sociaal en een politiek gevolg voor de bevolking in Afrika van het modern imperialisme.

5. In 1897 richtte koning Leopold II in het Belgische Tervuuren het koloniaal museum voor Midden-Afrika op. Hij liet daar een collectie van opgezette dieren, mineralen, kunst- en gebruiksvoorwerpen uit Congo zien. In 2018 wordt het museum heropend. De Belgische koning Filip was daarbij niet aanwezig.

Verklaar met behulp van de bronnen de afwezigheid van koning Filip.

6. Stel je doet onderzoek over het handelen van Leopold II in Congo. Je vraagt je af of Leopold II een oorlogsmisdadiger was of een kind van zijn tijd was.

Maak op basis van de bronnen een beargumenteerde keuze.

Oorzaak

Direct

Indirect

Gevolg